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Abstrakt
Ambienti jetësor ka rëndësi shumë të madhe në jetën tonë, ku rrjedhimisht duhet të kushtohet
shumë rëndësi kujdesit ndaj tij pasi që ambienti paraqet ajrin që ne thithim çdo ditë. Një ndër
sfidat më të mëdha që është paraqitur në ditët e sotme, si rezultat i shumë veprimtarive të
ndryshme dhe si pasojë e mos angazhimit të instrumenteve shtetërore është edhe sfida e
ndotjes së ambientit jetësor në Kosovë. Kjo sfidë deri më tani, ka qëndruar në një farë mënyre
e papërballueshme për institucionet tona duke pasur parasysh që kemi mungesë të theksuar të
informacionit mbi ndotjen e ajrit, pasojat e ndotjes, masat mbrojtëse ndaj ndotjes etj. Kjo sfidë
ka qenë prezentë në vendin tonë, por ajo mori jehonë disa vite më parë, me saktësisht në
nëntor të vitit 2016 kur Ambasada Amerikane publikoi të dhëna mbi gjendjen alarmante të
ajrit në Prishtinë duke e cilësuar si shumë të dëmshëm dhe duke e kategorizuar me vendet që
njihen për ajër të ndotur.
Ky punim fokusohet në sfidat e paraqitura në ambientin jetësor në Kosovë, me theks të veçantë
në qytetin e Prishtinës, ku kryesisht ka të bëjë me ndotjen e ajrit, deponitë dhe krejt në fund
edhe vendimmarrjen nga niveli qendror dhe lokal. Po ashtu, këtu përfshihen faktorët kryesor
të ndotjes, nivelet e tyre, përbërësit dhe kush duhet që të veprojë kundrejt kësaj sfide si dhe në
fund rekomandime rreth zgjidhjeve potenciale. Këtu shtjellohen edhe faktorë të ndryshëm dhe
shumë aktual që kanë ndikuar në ndotjen e ambientit, kurse në anën tjetër përgjigjja ndaj kësaj
sfide shumë e vështirë për shkak të shumë kufizimeve si: buxheti, kapacitetet, infrastruktura
etj. Ky problem tani e sa kohë, vetëm ka filluar të trajtohet dhe janë aplikuar disa metoda si
kundërpërgjigje, mirëpo ka lënë shumë për të dëshiruar zgjidhjet afatgjate që mund të bëhen
kundrejt kësaj sfide.
Nga të dhënat që i kemi shpalosur në punim del si rezultat se se ambienti jetësor në Kosovë
nuk është i dëshiruar dhe përbën rrezik për shëndetin e qytetarëve të saj. Ky shqetësim kërkon
zgjidhje të menjëhershme dhe afatgjate nga institucionet e Republikës së Kosovës, në mënyrë
që të shmangim pasojat nga kjo ndotje që çdo ditë po bëhet më e papërballueshme.

ABSTRACT

The living environment is very important in our lives, where consequently much attention
should be paid to its care as the environment represents the air we breathe every day. One of
the biggest challenges that has arisen today, as a result of many different activities and as a
consequence of non-engagement of state instruments is the challenge of environmental
pollution in Kosovo. This challenge so far, has remained in a way unaffordable for our
institutions given that we have a significant lack of information on air pollution, the
consequences of pollution, protection measures against pollution, etc. This challenge has been
present in our country, but it resonated a few years ago, exactly in November 2016 when the
US Embassy published data on the alarming air condition in Pristina, calling it very harmful
and categorizing it with places known for polluted air.
This paper focuses on the challenges presented in the living environment in Kosovo, with
special emphasis on the city of Pristina, where it is mainly related to air pollution, landfills
and finally the decision-making from the central and local level. Also included are key
pollution factors, their levels, constituents and who needs to act on this challenge as well as
recommendations on potential solutions. Here are elaborated various and very current factors
that have affected the pollution of the environment, and on the other hand the answer to this
challenge is very difficult due to many constraints such as: budget, capacity, infrastructure,
etc. This problem has only recently been addressed and some methods have been applied as a
response, but it has left much to be desired in the long-term solutions that can be made to this
challenge.
From the data that we have disclosed in the paper, it results that the living environment in
Kosovo is not desirable and poses a risk to the health of its citizens. This concern requires
immediate and long-term solutions from the institutions of the Republic of Kosovo, in order
to avoid the consequences of this pollution that is becoming more unbearable every day.
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1. HYRJE
Qëllimi i këtij punimi me përmbajtje shkencore, është shqyrtimi dhe analizimi i ambientit
jetësor në Republikën e Kosovës në aspektin e ndotjes së ajrit, karakteristikat e këtij problemi me
përmasa globale si dhe të analizohet vendimmarrja nga niveli qendror deri tek ai lokal kundrejt
këtij problemi.
Si fillim, e kemi bërë identifikimin e problemit me të cilin përballet shteti jonë, duke marrë
parasysh faktin që ky punim trajton vendimmarrjen e institucioneve shtetërore dhe komunës së
Prishtinës në raport me problemin e identifikuar, dhe pas identifikimit është bërë shtjellimi i
problemit në mënyrë që të kemi njohuri mbi të, si dhe efektet aktuale të cilat ky fenomen po i
zhvillon në këtë vend.
Ndotja e ajrit si problem ka marrë jehonë nga viti 2016 dhe 2017 ku Ambasada e Amerikës
në Kosovë ka publikuar disa të dhëna të matura dhe të nxjerrura nga vetë Ambasada në fjalë, ku
ato kanë treguar një rezultat me vlera mjaft të dëmshme për shëndetin e njeriut. 1 Po ashtu, ky
problem ka filluar të ndikojë edhe shëndetin e qytetarëve të Kosovës e në veçanti në qytetin e
Prishtinës, ku situata ka shkuar deri tek lajmërimi i qytetarëve në spital për shkak të problemeve
me frymëmarrje nga ajri i ndotur.2
Komuna e Prishtinës si nivel lokal në vendimmarrje, ka ndërmarr disa hapa pas lajmërimit
të shqetësimeve nga qytetarët, dhe specifikisht nga Ambasada Amerikane për nivel shumë të lartë
të ndotjes duke u munduar që të minimizojë efektin, sidomos gjatë stinës së dimrit duke u bazuar
në kapacitetet e tyre dhe buxhetin aktual. Në mënyrë që të kemi një vendimmarrje siç duhet, duhet
pasur parasysh nivelin e këtyre kapaciteteve dhe të buxhetit në mënyrë që të kemi një zgjidhje
afatgjate.

Ambasada e SHBA-së në Kosovë, “Monitorimi I Cilësisë Së Ajrit Në Prishtinë”, marrë nga
https://xk.usembassy.gov/sq/embassy-sq/pristina-sq/monitorimi-cilesise-se-ajrit-ne-prishtine-sq/, me datë
12.10.2020.
2
Insajderi, “NGA AJRI I NDOTUR, SHUMË QYTETARË KËRKOJNË NDIHMË MJEKËSORE”, 2017.
1

1

2. SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1

Literatura e përdorur

Gjatë këtij punimi kam përdorur disa lloje të burimeve ku i kam ndarë në dy kategori: Burimet
primare dhe sekondare.

2.1.1 Burimet Primare
Në kuadër të burimeve primare kemi përdorur teoritë nga shkrimtarë të ndryshëm të cilët kanë
argumentuar dhe botuar shkrime të ndryshme rreth teorive se si duhet të mbrohet ambienti jetësor,
çfarë domethënie ka ambienti në jetën tonën dhe si të kujdesemi për të. Po ashtu, në këtë grup të
burimeve kemi përdorur dokumente të lëshuara nga Ministria e Ambientit, si dhe ligje të nxjerrura
dhe të aprovuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me qëllim mbrojtjen e mjedisit. Për më
tepër, në këtë grup po ashtu hyjnë edhe të dhënat nga Ambasada Amerikane në Kosovë e cila ka
luajtur një rol shumë të madh në informimin mbi cilësinë e ajrit në Kosovë dhe gjegjësisht në
Prishtinë, ku edhe kanë vendosur edhe një monitorues ajri në objektin e Ambasadës. “Monitoruesi
i cilësisë së ajrit që ndodhet në Ambasadë mat grimcat në ajër në Prishtinë çdo orë, duke përfshirë
pluhurin, baltën, blozën, tymin dhe pikat e lëngshme. Grimca të tilla mund të jetë rezultat i lëshimit
të gazrave nga automjetet dhe termocentralet, nga djegia e qymyrit apo e drurit, apo ndodhi të
drejtpërdrejta si zjarret në maje dhe mund të mbetet pezull në ajër për periudha të gjata kohore”.3
Në këtë grup të burimeve merr pjesë edhe anketa ose sondazhi.

2.1.2 Burimet Sekondare
Në kuadër të burimeve sekondare të literaturës në këtë punim kemi përdorur burime të
cilat rrjedhin nga artikuj të ndryshëm online të publikuar nëpër webfaqe të ndryshme shqip,

Ambasada e SHBA-së në Kosovë, “Monitorimi I Cilësisë Së Ajrit Në Prishtinë”, marrë nga
https://xk.usembassy.gov/sq/embassy-sq/pristina-sq/monitorimi-cilesise-se-ajrit-ne-prishtine-sq/, me datë
12.10.2020.
3
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ku ndër të tjerash trajtohet çështja e ndotjes ambientit në Kosovë dhe Prishtinë. Po ashtu,
kemi përdorur artikuj nga gazeta të ndryshme ku si bazë kanë intervista nga autorë të
ndryshëm siç janë:
Fondacioni Green – Visar Azemi
Ministri i Zhvillimit Ekonomik - Valdrin Lluka
Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë
Institutit për Politika Zhvillimore - Dardan Abazi
Të gjithë këta emra të paraqitur kanë deklaruar informata të ndryshme nëpër artikuj të
ndryshëm rreth ambientit në Kosovë, ndotjes së ajrit, alternativave të reja, kapaciteteve aktuale etj.

2.2

Analiza Teorike
Në kuadër të analizës teorike të shtjelluar nga autorë të ndryshëm, në këtë kontekst jemi

bazuar në teori mbi mbrojtjen e ambientit siç janë Albert Bandura me “Themelet shoqërore të
mendimit dhe veprimit: Një teori njohëse sociale”, McLeroy me “Një perspektivë ekologjike në
programet e promovimit të shëndetit. Tremujori i Edukimit Shëndetësor”, Stokols “Krijimi dhe
mirëmbajtja e mjediseve të shëndetshme.”. Teori dhe modele të shumta të sjelljes përfshijnë
"mjedisin" si konstrukt. Për shembull, “teoria njohëse shoqërore paraqet që sjellja ndikohet nga
faktorë individualë në kombinim me mjedisin shoqëror dhe fizik”.4 Një perspektivë sociale
ekologjike pranon nivele të shumëfishta të përcaktuesve të sjelljes, duke përfshirë individuale,
ndërpersonale, organizative dhe komunitetin, si dhe mjediset shoqërore dhe fizike në nivele të
ndryshme.5 “Vendimet shëndetësore merren, dhe sjelljet ndodhin, në kontekste mjedisore”.6

Bandura, Albert: “Social Cognitive Theory”, Stanford University, 1986, Greenwich, fq 2.
McLeroy, Kenneth R: “An Ecological Perspective on Health Promotion Programs”, 1988, fq 352-353.
6
Stokols, Daniel: “Establishing and Maintaining Healthy Environments” University of California, 1992, fq 6-22.
4
5
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Llojet e mjediseve që ndikojnë në sjellje mund të jenë fizike (p.sh., moti ose klima, burimet e
komunitetit, mjedisi i ndërtuar, mjedisi i informacionit) ose shoqëror (p.sh., mbështetja sociale,
normat, besimet dhe qëndrimet) si dhe objektive (aktuale) ose subjektive (e perceptuar).7
Ndërsa përhapja e mbipeshës është shpjeguar dobët nga korrelacionet psikologjike dhe sociale të
nivelit individual të dietës, peshës dhe sjelljeve të aktivitetit fizik, studiuesit gjithnjë e kanë kthyer
vëmendjen e tyre drejt të kuptuarit të mjediseve që mund të formojnë ushqimin dhe aktivitetin.8
Kohët e fundit, shumë vëmendje është kthyer drejt matjes dhe kuptimit të "mjedisit të ndërtuar",
për të cilin shumë ekspertë tani bien dakord që duhet të merret parasysh në çdo përpjekje për të
kuptuar ose zvogëluar mbipeshën.9 Në përputhje me bazat teorike, mjediset ka të ngjarë të kenë
efekte të gjera. Ata gjithashtu pritet të kenë determinizëm reciprok10 : ato mund të pasqyrojnë
ndikimin e individëve në mjediset e tyre aq sa mjediset ndikojnë në sjelljet e individëve.
Përcaktuar lirshëm, mjedisi i ndërtuar përbëhet nga lagjet, rrugët, ndërtesat, burimet e ushqimit
dhe objektet rekreative: vendet në të cilat jetojmë, punojmë, arsimohemi, hamë dhe luajmë.
Mjedisi i ndërtuar ndikon në shumë nga vendimet tona të përditshme. Nëse ecim për në punë ose
shkollë, hamë shpesh në restorante të ushqimit të shpejtë, ose i çojmë fëmijët tanë nëpër parqe
varet pjesërisht nga mënyra se si ndërtohen lagjet tona. Ambienti i ndërtuar është
shumëdimensional, dhe kështu paraqet sfida të konsiderueshme për matjen. Megjithëse është e
mundur të grumbullohen raporte verbale të tipareve të mjediseve të njerëzve dhe të perceptimeve
të tyre për mjedisin e tyre, vlerësimet më objektive ka të ngjarë të përfshijnë vëzhgimin e veçorive
aktuale të mjediseve. Kjo paraqet sfida: për shembull, përveç që janë të vlefshme, masat duhet të
kenë një shkallë të lartë të besueshmërisë ndërmjet vlerësuesve; dhe nëse supozimi se mjediset
ndikojnë në sjelljen për një periudhë afatgjatë duhet të mbështetet, atëherë masat duhet të kenë
gjithashtu një besueshmëri (ose qëndrueshmëri) të mirë të provës-riprovimit.

Sallis, James F & Owen, Neville: “Ecological models of health behavior”, University of California, 2002, fq 462484.
8
Glanz, Karen & Sallis, James :”Healthy Nutrition Environments: Concepts and Measures”, 2005, fq 330-332.
9
Glanz, Karen & Sallis, James :”Healthy Nutrition Environments: Concepts and Measures”, 2005, fq 330-332.
10
Bandura, Albert: “Social Cognitive Theory”, Stanford University, 1986, Greenwich, fq 2.
7
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Kosova është në një fazë të hershme të përgatitjes në fushën e mjedisit dhe ndryshimeve
klimatike. Është arritur pak progres, kryesisht përmes miratimit të strategjive përkatëse, por
problemet serioze mjedisore vazhdojnë të ndikojnë në jetesën dhe shëndetin e popullsisë. Sfidat
në rritje të mbrojtjes së mjedisit dhe ndryshimeve klimatike kërkojnë vullnet shumë më të madh
politik. Kosova ende nuk e ka përditësuar strategjinë e mjedisit dhe ende nuk është zbatuar.
“Cilësia e ajrit vazhdon të paraqesë kërcënim madhor për shëndetin e njerëzve dhe duhet të
bëhen përpjekje për të miratuar masat për ta përmirësuar atë, kryesisht duke zbatuar planin për
reduktimin e emetimeve, i cili ishte miratuar në vitin 2018”.11 Problem serioz dhe i pa trajtuar
mbetet ndotja e pakontrolluar nga sektori i energjisë, posaçërisht nga termocentrali Kosova B
dhe ngrohjet e ekonomive familjare, por edhe nga komplekset industriale, trafiku rrugor dhe
djegia e mbeturinave dhe materialeve të tjera toksike. Planet e cilësisë së ajrit për zonat ku nivelet
e ndotësve dukshëm tejkalojnë vlerat kufitare në masë të madhe, sidomos gjatë dimrit, ende nuk
janë përgatitur e as miratuar. “Tashmë është funksional edhe sistemi për monitorimin e cilësisë
së ajrit me tetë stacione të matjes (dy Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Drenas, Prizren, Gjilan, Hani
i Elezit)”12, që siguron të dhëna në kohë reale për publikun. Nevojiten masa urgjente dhe zgjidhje
të përhershme për të zvogëluar varësinë e ekonomive familjare nga ngrohja me thëngjill dhe dru.
Tjetër problem në kuadër të mjedisit është edhe menaxhimi i mbeturinave. Sistemi i menaxhimit
të mbeturinave të ngurta në Kosovë vazhdon të mbetet i paqëndrueshëm. Korniza ligjore është
pjesërisht e harmonizuar, por mungon zbatimi dhe shumica e mbeturinave përfundojnë në
deponi të ligjshme dhe të paligjshme. Grumbullimi i mbeturinave duhet të rritet edhe më tutje,
përderisa duhet të futen rrjedha të ndryshme të riciklimit të mbeturinave. Autoritetet përgjegjëse
duhet të ndërmarrin hapa drejt një qasjeje qarkore ekonomike, të bazuar në reduktimin e
mbeturinave, ndarjen e mbeturinave në burim, riciklimin dhe rikuperimin. Janë duke u bërë
përpjekje për të trajtuar numrin e lartë të deponive ilegale, por nevojiten masa më urgjente dhe
të qëndrueshme (duke përfshirë parandalimin dhe monitorimin). Shumica e deponive ekzistuese
kanë arritur fundin e kapaciteteve të tyre deponuese, dhe paraqesin rrezik mjedisor afatgjatë,
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posaçërisht për kontaminimin e ujërave nëntokësorë. “Kjo vlen posaçërisht për deponinë e
Mirashit në Obiliq, e cila kërkon rehabilitim urgjent dhe mbyllje të përhershme”.13 Kjo deponi
që prej fillimit të ekzistimit nga viti 2006 deri më tani, nuk ka pasur ndonjë tentativë për
mbylljen e saj, mirëpo ka vazhduar të funksionojë si deponi dhe të përkeqësohet gjendja edhe
më tutje.
3.1

Objektivat kryesorë dhe specifik të punimit

Pas identifikimit të gjendjes së ambientit jetësor në Kosovë përmes pyetjeve: çfarë niveli të ndotjes
kemi? Kush janë ndotësit kryesor të ajrit? Si po ndikon kjo gjendje në shëndetin e njeriut? Po
ashtu, duke i krahasuar informacionet e publikuara nga Ministria e Ambientit, informata nga
Institute të ndryshme në Kosovë, ofrojmë informatat më të sakta të mundshme rreth gjendjes së
ambientit duke i mundësuar qytetarëve që të kenë informata të mjaftueshme mbi gjendjen e ndotjes
aktuale. Objektivat specifike të punimit janë të ofrojmë rekomandime dhe zgjidhje efikase në
raport me mbrojtjen e ambientit jetësor, duke u bazuar kapacitetet aktuale të Kosovës. Këto
objektiva kanë shumë rëndësi në punim, pasi që i gjithë punimi realizohet për të përmbushur këto
objektiva dhe që të arrijë qëllimin e tij si punim shkencor.

3.2

Hipotezat dhe pyetjet hulumtuese

Duke u bazuar në hulumtimin e bërë, analizën dhe literaturën e përdorur për këtë punim, si
dhe duke u bazuar në teorinë njohëse shoqërore hipotezat kryesore të këtij punimi janë:
1. Prodhimi i energjisë së ripërtritshme, një nga mekanizmat për uljen nivel të ndotjes në
Republikën e Kosovës
Hipoteza kryesore përbëjnë pjesën më të madhe të punimit në të cilin do të mundohemi që të
vërtetojmë se a kemi kapacitet për energji të ripërtitshme dhe a është faktor kyq në uljen e
ndotjes në Kosovë. Po ashtu, pas vërtetimit të hipotezës së parë, duhet të vërtetohet hipoteza
ndihmëse se kush është ndotësi kryesor që po shkakton këtë problem. Hipotezën kryesore do
të mundohemi të e vërtetojmë duke marrë informacione nga Ministria e Ambientit, Agjencioni
13
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për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë dhe nga Ambasada Amerikane. Rrjedhimisht, kjo
nënkupton që nëse informatat dhe analizat nga këto institucione, ambasada dhe agjencione
tjera, si dhe analizën tonë të informatave dhe krahasimit të burimeve konstatojmë që Kosova
ka kapacitet për energji të pastër, atëherë kjo njëkohësisht vërteton hipotezën tonë kryesore se
në Kosovë mund të kemi një ambient jetësor të pastër dhe një sistem të energjisë së
ripërtritshme. Përpos hipotezave, në këtë punim shqyrtojmë edhe pyetjet hulumtuese të cilat
ndërlidhen ngushtë me punimin pasi që përbëjnë një pjesë të madhe të tij. Në këtë kontekst,
pyetjet hulumtuese të këtij punimi janë:
1. Cili është niveli i ndotjes nga sistemi aktual i energjisë elektrike?
2. Cila ka qenë vendimmarrja nga niveli qendror deri tek ai lokal në raport me
ndotjen e ambientit në Kosovë, si të përmirësohet gjendja?
3. A ka Kosova buxhet të mjaftueshëm në mënyrë që të investojë në energji të
ripërtritshme?

3.3 Rëndësia dhe rezultatet e pritshme nga punimi
Ky punim bazohet mbi rishikimin e literaturës kryesisht, ligjeve/rregulloreve, akteve
administrative dhe njëkohësisht mundohemi që përmes këtyre burimeve të bëjmë një analizë mbi
ambientin jetësor duke paraqitur problemin e ndotjes, dhe në fund ofrojmë rekomandime. Rëndësia
e këtij punimi qëndron tek analiza e problemit të paraqitur dhe në fund ofrimi i rekomandimeve
nga një kënd tjetër kundrejt ndotjes së ambientit në Kosovë.
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4. METODOLOGJIA
4.1 Metodat
Metodat që kemi përdorur në këtë punim janë: Metoda kualitative, kuantitative dhe historike. Në
bazë të këyre metodave kemi bërë analizimin e materialit nëpër raporte, institute dhe ligje. Metodën
historike e kemi përdorur për të krahasuar reagimin e qytetit të Vjenës ndaj ndotjes së ambientit
dhe në anën tjetër kemi analizuar reagimin e komunës së Prishtinës. Edhe pse, këto dy qytete nuk
janë të njejta në shumë aspekte, e kemi vlerësuar se Vjena paraqet shembull mjaftë i mirë për të
bërë krahasimin me vendin tonë.
4.2 Teknika metodologjike
Në këtë punim kemi përdorur anketën si burim shumë të rëndësishëm të mbljedhjes së të dhënave
në kuadër të metodës kuantitative. Anketën e kemi zhvilluar të vet-administruar, ku është plotësuar
online në internet nga të anketuarit. Arsyeja e anketimit në formën online është e gjitha për shkak
të pandemisë COVID-19, pasi që është mënyrë më e sigurt e marrjes së informatave, dhe
njëkohësisht mbajtjen e sigurisë dhe distancës fizike. Mostër qytetarë të rëndomtë ku janë
përgjigjur përmes email-it rreth pyetjeve të parashtruara rreth ambientit jetësor në Kosovë. Numri
i të anketuarëve është 314 , gjë që paraqet një numër të konsideruar të të anketuarëve në mënyrë
që të kemi të dhëna më shumë dhe sa më të sakta. Pasi që edhe ky punim është fokusuar në
komunën e Prishtinës, mostër kanë qenë qytetarët e kësaj komune.
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5. PREZENTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Kronologji mbi ambientin në Kosovë
Uji, Ajri dhe Toka, si dhe gjallesat rreth nesh janë elemente thelbësore për jetën e njeriut. Ato së
bashku përbëjnë atë që ne e quajmë "Mjedis" dhe në bazë të tij përcaktohet cilësia e jetës. Njerëzit
përfitojnë nga mjedisi, duke siguruar burimet natyrore dhe shërbimet e ekosistemit. Aktivitetet
njerëzore shfrytëzojë burimet natyrore; megjithatë, ato vijnë me ndikime negative në mjedis. Kjo
është arsyeja pse ruajtja e mjedisit tonë është vendimtare. Për fat të keq, për shkak të burimeve të
pasura natyrore, ndikimi i aktiviteteve tona në mjedis këtu në Kosovë në veçanëti është
shqetësuese më shumë se në vende të tjera. Kosova është e rrethuar me male dhe i mbuluar me
pyje, të cilat mund të përfitojnë cilësinë e përgjithshme e ajrit. Megjithatë, cilësia e ajrit në zonat
urbane është për fat të keq është në nivel jo të shëndetëshëm, dhe ndotja e ajrit është një problem
serioz mjedisor në Kosovë. Prodhimi i energjisë elektrike, bazuar kryesisht në termocentralet me
thëngjill, është një nga burimet kryesore të ndotjes së ajrit, mirëpo edhe ngrohja shtëpiake duke
përdorur linjitin dhe drurin, komplekset industriale, keqmenaxhimin e deponive dhe rritja e numrit
të makinave, gjithashtu ka një ndikim të konsiderueshëm në cilësinë e ajrit. Kosova është një vend
me vlera të mëdha mjedisore të pasur ndonjëherë faunë dhe florë unike. Ky bilanc i brishtë i
biodiversitetit, ndër të tjera, është mbështetur në ruajtjen e tokave nga aktivitetet njerëzore. Edhe
pse “Kosova renditet e dyta në Evropë sa i përket përqindjes së territorit e cila është deklaruar si
Park Kombëtar”, shfrytëzimin e tokave për miniera apo deponive ilegale të pa pakontrolluara,
dëmton rëndë mjedisin.14 Kjo dukuri e shfrytëzimit të tokës për deponi ilegale, ka shkaktuar
probleme në menaxhimin e mbeturinave, duke e vështirësuar gjithmonë kontrollimin e tyre, dhe
kësisoj i kontribon ndotjes së vazhdueshme, duke pasur parasysh që mbeturinat në ambient nuk
treten apo zhduken lehtë.
5.2 Shtjellimi i problemit nga ana teorike

Ashtu siç e kemi cekur edhe në paragrafin mbi teoritë e këtij punimi, shtjellimi i problemit të
ambientit jetësor në Kosovë e kemi bërë më së shumti duke u bazuar në autorin Daniel Stokols.

ECOKOSOVO, “Ambienti në Kosovë” marrë nga http://ecokosovo.com/En/our-environment/# me datë
24.11.2020.
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Ky autor ka shkruar shumë rreth problemit që ndërlidh ambientin dhe njeriun duke vë në pah
shumë faktorë. Një rast shumë interesant dhe me rëndësi është edhe ky “Koncepti i promovimit të
shëndetit, megjithatë, ndryshon nga orientimi i parandalimit të sëmundjes në atë që vë theks më të
madh në rolin e individëve, grupeve dhe organizatave si agjentë aktivë në formësimin e praktikave
dhe politikave shëndetësore për të optimizuar mirëqenien individuale dhe mirëqenien kolektive”.15
Autori në fjalë të tjera ka nënkuptuar se shumica e programeve të promovimit të shëndetit të
zbatuara në mjediset e korporatave dhe komunitetit janë përqendruar më shumë në individë sesa
në ambiente. Kjo është për arsye se ato janë krijuar për të modifikuar zakonet shëndetësore të
individëve dhe stilet e jetës (p.sh., ushtrime dhe regjime dietetike) sesa të sigurojmë burime
mjedisore dhe ndërhyrje që promovojnë mirëqenien e shtuar midis banorëve të një zone (p.sh.,
instalimi i sistemeve të përmirësuara të ventilimit për të rritur cilësinë e ajrit të brendshëm, dizajni
i shkallëve të sigurta për të zvogëluar rëniet dhe dëmtimet dhe sigurimi i pajisjeve të aftësisë fizike
në vendin e punës).
Poashtu, autori duke u bazuar në këtë teori thekson se analiza të shëndosha teorike të koncepteve
të tilla kryesore si shëndeti, promovimi i shëndetit dhe mjedise të shëndetshme janë parakushte
thelbësore për zhvillimin e një modeli efektiv të mjedisit dhe programeve të politikave publike për
të krijuar një mjedis të shëndetshëm. Një përmbledhje e literaturës përkatëse kërkimore për tema
të tilla si promovimi i shëndetit, mjedisit stresi, dhe vlerësimi i rrezikut mjedisor zbulon boshllëqe
të rëndësishme në kuptimin tonë të këtyre çështjeve. Për shembull, shëndeti shpesh mohohet në
aspektin individualist dhe fizik me theks të qartë në "shëndetin e trupit ose mendjes dhe lirinë nga
sëmundja". Analizat që përcaktojnë shëndetin thjesht si mungesa e sëmundjes personale ose
dëmtimit, megjithatë, u kushtojnë pak ose aspak vëmendje çështjeve të mirëqenies kolektive (p.sh.,
kohezioni social dhe ndjenja e komunitetit; dhe gjendjet optimale të mirëqenies (p.sh., ndjenjat e
forta të personalitetit përkushtimi ndaj mjedisit shoqëror dhe fizik). Termat parandalim i
sëmundjes dhe mbrojtje shëndetësore janë përdorur për të përshkruar strategji të ndryshme
mjekësore dhe shëndetësore publike që synojnë parandalimin e fillimit të fizikës dhe sëmundje
mendore (p.sh., inokulimi kundër sëmundjeve infektive, shërbime të përmirësuara sanitare të
komunitetit, zvogëlimi i rreziqeve në vendin e punës dhe rregullimi qeveritar i sigurisë së ushqimit
dhe ilaçeve).
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5.3 Ndotja e ajrit dhe implikimet shëndetësore
Fillimisht, “ndotja e ajrit nënkupton kur ajri përmban substanca në sasi që mund të dëmtojnë
shëndetin e njerëzve, kafshëve dhe bimëve ose mund të shkaktojnë dëme materiale quhet ndotje,
ndërsa ndotësit mund të jenë në gjendje të gazët ose të ngurtë në formë të grimcave të cilët
shpërndahen në natyrë.16 Studimet tregojnë që ndotja e ajrit atmosferik ka efekte negative tek
njerëzit, ekosistemet dhe strukturat tjera. Disa ndotës, prezent në sasi të vogla mund të mos kenë
një ndikim, mirëpo ata mund të mblidhen në një rajon dhe së bashku të shkaktojnë efekte në
shëndet. Si pasojë e ndotjes së ambientit në Kosovë, edhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë
Publike në Kosovë17 ka potencuar se efektet afatshkurta të aerondotjes nga partikulat sipas shumë
të dhënave na çojnë drejt rritjes së numrit të sëmurëve me astmës bronkiale, bronkitet kronike,
sëmundje kronike obstruktive të mushkërive tek moshat e shtyera, rritjen e numrit të pranimeve
spitalore nga sëmundjet kardiovaskulare dhe ato respiratore, kancer, shkurtimin e jetës dhe rritjes
e shkallës së mortalitetit. Duke u bazuar në Institutin për Politika Zhvillimore18 “rreziqet e ndotjes
së ajrit për shëndetin janë kryesisht të lidhura me përqendrimet e PM, veçanërisht PM2.5, që është
klasifikuar si kancerogjen nga Agjencia Ndërkombëtare Kërkimore mbi Kancerin (IARC)”. PM2.5
depërtojnë thellë në mushkëri dhe dihet që kontribuojnë në sëmundjet e frymëmarrjes, sëmundjet
kardiovaskulare dhe kancerin e mushkërive. “Në sëmundjet e mushkërive kontribuon edhe dioksidi
i karbonit, njejtë si edhe ozoni, që ulin funksionimin e mushkërive dhe acarojnë astmën”.19 Nga
ana tjetër, “ndotja e ajrit është një nga shkaktarët kryesorë të vdekjeve të parakohshme,
sëmundjeve tjera të ndryshme, sulmeve në tru, sëmundjes së mushkërive, kancerit, si dhe
astmës”.20 Ekspozimi i grave ose shtatzënave në ajër të ndotur gjithashtu ndikon në fertilitetin dhe
repektivisht, shëndetin e të sapolindurve dhe fëmijëve. Ekzistojnë gjithashtu prova se ekspozimi

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, “Strategjia e Cilësisë së Ajrit”, 2013, faqe 19, marrë nga
http://www.kryeministriks.net/repository/docs/Strategjia_per_cilesine_e_Ajrit___23__Dhjetor_2013_shqip[1]F.PDF.
17
Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike në Kosovë, “Ndotja e ajrit po vazhdon të jetë e lartë në Prishtinë”, 29
Janar 2018, marrë nga http://niph-rks.org/ndotja-e-ajrit-po-vazhdon-te-jete-e-larte-ne-prishtine/.
18
Instituti për Politika Zhvillimore, “Cilësia e Ajrit në Kosovë: Drejt standardeve evropiane”, Mathilde
Tchounikine, Qershor 2019, marrë nga https://indep.info/wp-content/uploads/2019/08/INDEP_Qershor2019_Cilesia-e-ajrit-ne-Kosove.pdf.
19
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20
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ndaj ndotjes së ajrit lidhet edhe me diabetin e tipit 2, mbipeshën, inflamacionet sistematike,
plakjen, sëmundjen e Alzheimerit dhe çmendurinë. Ajri i ndotur paraqet rrezikun më të madh
mjedisor për shëndetin në Evropë. Në Kosovë është kryer një studim nga Organizata Botërore e
Shëndetësisë (OBSH) për ekspozimin ndaj PM, me qëllim të llogaritjes së efekteve shëndetësore
ndaj popullsisë21. Ky studim ka treguar se nga 1,000 vdekje totale në Kosovë, 6 janë si pasojë e
ndotjes së ajrit. Për Prishtinën, numrat e këtij studimi përputhen edhe me numrin e personave të
pranuar çdo muaj në spital me sëmundje kardiovaskulare, për shkak të përqendrimit të PM në ajër.
Studimi shfaq se pranimet në spitale janë më të larta gjatë dimrit, që është gjithashtu stina e
emetimit më të lartë të PM-ve. Ndotja e ajrit në Kosovë vlerësohet të jetë shkaktarja e 835 vdekjeve
të parakohshme në vit.

5.4 Ndotja e ajrit dhe ndikimi në ekonomi
I gjithë aktiviteti dhe mosaktiviteti i njeriut ka ndikimin e tij, e posaçërisht kur ka të bëjë me efektin
në sektorin e ekonomisë. Ky ndikim në njërën anë do të përcaktojë suksesin dhe qëndrueshmërinë
e politikave të caktuara në bazë të ndikimit në ekonomi. Arritja e balancit mes aktivitetit dhe
mosaktivitetit kërkon ndarje të përgjegjësisë në mënyrë të drejtë dhe të qartë ndaj mjedisit, duke
pasur parasysh se në Kosovë nëse ndikohet sektori i ekonomisë, do të ketë pasoja të mëdha. Kjo e
gjitha, duke pasur parasysh faktin se Kosova ka një ekonomi relativisht jo shumë të zhvilluar, ku
rrjedhimisht nënkupton ndikim më të madh dhe njëkohësisht dëmtim më të madh. Efektet në
shëndet dhe mjedis gjithashtu krijojnë kosto të konsiderueshme të tregut: produktivitet të reduktuar
në punë, shpenzime shtesë shëndetësore dhe humbje të rendimenteve të kulturave agrokulturore.
“Këto kosto parashikohet të çojnë në një kosto ekonomike vjetore globale prej 1% të GDP-së
botërore deri në vitin 2060. Në BE, kjo kosto mund të arrijë në 2.7%, ndërsa në pjesën tjetër të
Evropës do të jetë 2%”22. Përveç kësaj, ndotja e ajrit gjithashtu çon në kosto jo të tregut, të krijuara
nga rritja e shkallës së sëmundjeve. Këto kosto, të quajtura edhe kostot e mirëqenies, transmetojnë
sa njerëz janë të gatshëm të paguajnë për të zvogëluar rreziqet shëndetësore. Në vitin 2015, kostot

21

FABERI, M. dhe RAMADANI, Q. "Vlerësimi i dobësive të tanishme të shëndetit publik për shkak të
ndryshimeve klimatike në Kosovë". UNDP (2014).
22
"Pasojat ekonomike të ndotjes së ajrit në natyrë". OECD (2016): https://read.oecdilibrary.org/environment/theeconomic-consequences-of-outdoor-air-pollution_9789264257474-en#page17.
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e mirëqenies të lidhura me vdekjet e parakohshme u vlerësua të ishin 3 trilionë dollarë. Në vitin
2060, OECD parashikon se kjo kosto do të sillet nga 18 deri 25 trilionë dollarë. “Kostot e
mirëqenies që lidhen me sëmundje parashikohet të arrijnë prej 300 miliardë deri në 2.2 trilionë
në vitin 2060”.23 Në total, vdekjet e parakohshme dhe sëmundjet kronike të shkaktuara nga ndotja
e qymyrit të Ballkanit Perëndimor iu kushtojnë të dy sistemeve, si shëndetësor, ashtu edhe
ekonomik, diku mes 6.1 dhe 11.5 miliardë euro. “Pjesën më të madhe të kësaj barre e bartë BEja, ndërmjet 3.1 dhe 5.8 miliardë, ndërsa Ballkani Perëndimor llogaritet të paguajë midis 1.9 dhe
3.6 miliardë çdo vit”.24 “Në Kosovë, kostoja e efekteve shëndetësore të shkaktuara nga ndotja e
ajrit në zonat urbane, ka ndikim që mendohet se varion nga 37 në 158 milion euro në vit, e
barabartë me 0.89 deri në 3.76% të GDPsë së vendit”25. Në fjalë të tjera, gjithë këto numra
tregojnë shifra të larta të dëmtimit nga ndotja e ajrit në sektorin e ekonomisë dhe shëndetësisë.
Nëse nuk ndërrmirret ndonjë veprim nga nivelet lokale dhe qendrore, konstatojmë se ky dëmtim
do të jetë edhe më i lartë me kalimin e kohës.

5.5 Monitorimi i ajrit

Në dimrin e viteve 2016-2017, ndotja e ajrit shkaktoi një shqetësim më të madh se zakonisht në
diskursin publik. Arsye për këtë ishte publikimi i të dhënave të Indeksit të Kualitetit të Ajrit (AQI
– Air Quality Index) nga Ambasada e SHBA-së në Kosovë. Për ditë më radhë, gjatë muajve nëntor,
dhjetor dhe janar, AQI tregoi nivele të larta të ndotjes së ajrit në Prishtinë, deri në pikën ku indeksi
shkonte më lartë se 500, që do të thotë “alarm shëndetësor: të gjithë mund të përjetojnë efekte
shumë të rënda shëndetësore”. Pa dyshim që ky nivel alarmi shkaktoi edhe reagime të shumta,
duke filluar nga rrjetet sociale deri tek formimi i task forcës për trajtimin e problemeve me ndotjen
e ajrit. Në anën tjetër, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në një komunikate për media iu

23

"Pasojat ekonomike të ndotjes së ajrit në natyrë". OECD (2016): https://read.oecdilibrary.org/environment/theeconomic-consequences-of-outdoor-air-pollution_9789264257474-en#page17.
24
MATERIQI, V., JONES, D., MOORE, C., MULLUVIRTA, L., GIERENS, R., KALABA, I., CIUTA, I.
GALLOP, P. dhe RISTESKA, S. "Ndotja kronike e qymyrit: Aksioni i BE-së në Ballkanin Perëndimor do të
përmirësojë shëndetin dhe ekonomitë në të gjithë Evropën ", Evropa përtej fushatës së qymyrit (2019):
https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2019/02/Chronic-Coal-Pollution-report.pdf.
25
"Analiza e Mjedisit në Vendin e Kosovës: vlerësimi i kostos së degradimit mjedisor, rishikimi institucional dhe
rishikimi i shpenzimeve publike në mjedis". Banka Botërore:
http://siteresources.worldbank.org/INTKOSOVO/Resources/KosovoCEA.pdf.
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rekomandoi qytetarëve të reduktojnë daljet në qytet dhe të përdorin maskat mbrojtëse. Bashkë me
reagime erdhën edhe diagnozat për ndotësit më të mëdhenj dhe zgjidhjen për uljen e ndotjes.
Megjithatë, për fat të keq shumë nga këto diagnoza dhe zgjidhje ishin të bazuara në hamendje. Për
këtë arsye, për të hedhur dritë më shumë në këtë problematikë, Instituti GAP ka marrë të dhënat e
Ambasadës së SHBA-së dhe Institutit Hidrometorologjik të Kosovës (IHMK), që i kemi paraqitur
më poshtë, dhe ka analizuar ato në mënyrë që të nxjerrën sa më shumë mësime se si duhet trajtuar
çështja e ndotjes së ajrit.

Tabela 1, Vlerat e Indeksit të Kualitetit të Ajrit, Ambasada e SHBA-së në Kosovë.

Çdo kategori i përgjigjet një lloji të ndryshëm të shqetësimit shëndetësor. Gjashtë nivelet e
shqetësimit shëndetësor dhe kuptimi i tyre janë si vijon:
•

AQI “e mirë” është prej 0 deri 50. Cilësia e ajrit konsiderohet si e kënaqëshme dhe ndotja e ajrit
në këtë nivel paraqet rrezik të vogël apo nuk paraqet fare rrezik.

•

AQI “mesatare” është prej 51deri 100. Cilësia e ajrit është e pranueshme; sidoqoftë, për disa ndotës
mund të ketë brenga mesatare shëndetësore për një numër shumë të vogël njerëzish. Për shembull,
njerëzit që janë jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj ozonit mund të përjetojnë vështirësi (simptome)
të kanaleve të frymëmarrjes.
14

•

AQI “e pashëndetshme për grupet e ndjeshme” është prej 101 deri 150. Edhe pse popullata e
pergjithshme nuk do të ishte e prekur me doemos në këtë nivel të AQI njerëzit me sëmundje të
mushkërive, të moshuarit dhe fëmijët janë më të rrezikuar nëse i ekspozohen ozonit, kurse personat
që vuajnë nga sëmundjet e zemrës dhe mushkërive, të moshuarit dhe fëmijët, janë më të rrezikuar
nga prezenca e grimcave në ajër.

•

AQI “e pashëndetshme” është prej 151 deri 200. Çdokush mund të fillojë të përjetojë efekte
negative shëndetësore, dhe anëtarët e grupeve të ndjeshme mund të përjetojnë efekte më të rënda
shëndetësore.

•

AQI “shumë e pashëndetshme” është prej 201 deri 300. Kjo do të shkaktonte alarm shëndetësor
që do të thoshte se çdokush mund të përjetojë efekte të rënda shëndetësore.

•

AQI “e rrezikshme” është mbi 300. Kjo do të shkaktonte alarm shëndetësor të nivelit të gjendjes
së jashtëzakonshme. Gjasat janë më të mëdha që e tërë popullata do të preket.

Në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit, Nr.03/L-025, Ligji i Mbrojtjes së Ajrit nga ndotja,
Nr.03/L-160 dhe Ligjit për Veprimtarin Hidrometeorologjike, Nr.02/L-79, MMPH, respektivisht
IHMK është e obliguar që të bëjë monitorimin e cilësisë së ajrit, në tërë teritorin e Kosovës.
Nё vitin 2009 ka filluar instalimi i sistemit tё monitorimit automatik tё cilësisë së ajrit. “Fillimisht
janё instaluar pajisjet monitoruese nё dy stacione: në Prishtinë (Ndërtesa e ish Rilindjes dhe
IHMK)”.26 Gjatë vitit 2010, MMPH/AMMK ka bërë studimin preliminar për ripërcaktimin e
lokacioneve për monitorimin e cilësisë së ajrit, të mbështetur nga TAIEX. Sipas studimit është
propozuar zonimi, që Kosova të ketë një Aglomerat-AKS1 (Prishtina IHMK dhe Rilindja, Obiliqi,
Dardhishtё dhe Palaj), dhe Zona tjetër monitoruese-ZKS1 (Gjilani, Peja, Prizreni, Drenasi,
Brezovica, Mitrovica dhe Hani i Elezit).(Tab.nr.2 dhe 3). Numri i stacioneve për monitorimin e
cilësisë së ajrit në Kosovë është caktuar në bazë të kritereve të përcaktuara nga direktiva
2008/50/EC. Sipas kësaj rrjeti i monitorimit të cilësisë së ajrit në Kosovë do të duhej të ketë 9
stacione të monitorimit automatik. Mirëpo, nga fundi i dhjetorit tё vitit 2012, MMPH/AMMK
arritën një memorandum mirëkuptimi me MZHE(financuar nga Banka Botërore) që edhe tri
stacione të monitorimit automatik të cilësisë se ajrit te vendosur në zonën e KEK-ut, (të financuar
Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, “Raport Vjetor, Gjendja e ajrit në Kosovë 2019”, 2020, marrë
nga https://www.ammkrks.net/repository/docs/Raporti_p%C3%ABr_gjendjen_e_ajrit_n%C3%AB_Kosov%C3%AB_per_vitin_2019_ok.p
df.
26
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nga Banka Botërore), të kalojnë në pronësi MMPH/AMMK. Kështu që rrjeti nacional i
monitorimit të cilësisë së ajrit në Kosovë posedon 12 stacione fikse dhe një(1) stacion mobil të
monitorimit automatik të cilësisë së ajrit.

IKSHP posedon dy stacione për monitorimin e cilësisë së ajrit të cilat masin: dioksidin e sulfurit
(SO2), oksidet e azotit (NOx) dhe grimcat totale të suspenduara (GTS). “Njëri stacion i IKSHP
është i vendosur në oborrin e MF-it (stacion i monitorimit të ndotjes nga trafiku) mirëpo ky
lokacion nuk i përmbush kriteret e mikroshkallës si që parasheh Direktiva 2008/50 EC”.27
Planifikohet që ky stacion të dislokohet në lokacionin ku i plotëson kriteret sipas direktivës së
përmendur. Stacioni i dytë është i vendosur në lokacionin e IKSHP, në pjesën Jugore të Prishtinës,
i cili është vendosur në sfondin ndër urban. Lokacioni është vetëm 1.8 km nga stacioni i IHMK i
vendosur në sfondin ndërurban. Në tabelën 2 janë të paraqitura të dhënat mbi stacionet e
monitorimit të ajrit të pozicionuara nëpër vende të caktuara.

Tabela 2, Stacionet monitoruese për cilësinë e ajrit-Aglomeracioni AKS 1, AMMK.

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, “Strategjia për Cilësinë e Ajrit 2013-2022”, 2013, marrë nga
http://www.kryeministriks.net/repository/docs/Strategjia_per_cilesine_e_Ajrit___23__Dhjetor_2013_shqip[1]F.PDF.
27
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Poashtu, tabela 2 paraqet stacionet e monitorimit të ajrit nëpër vende të caktuara, mirëpo stacionet
janë të ndara në dy zona. Zona e parë (Prishtina, IHMK dhe Rilindja, Obiliqi, Dardhishtë etj.)
Ndërsa tabela 3 ka zonën e dytë (Gjilan, Pejë, Prizren, Drenas, Mitrovicë etj).

Tabela 3, Stacionet monitoruese për cilësinë e ajrit-Zona ZKS 1, AMMK
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Kurse tabela 4 paraqet hartën me stacione të monitorimit të ajrit në Kosovë sipas Agjensionit për
Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë.

Tabela 4, Vendndodhja e stacioneve për monitorim tё cilësisë sё ajrit, AMMK
Gjatё vitit 2019, MMPH&AMMK ka lansuar sistemin për raportimin online të rezultateve për
cilësi të ajrit që monitorohen nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Finalizimi i softuerit
është mbështetur nga Komisioni Evropian. Përmes sistemit online mundësohet informimi i saktë
dhe në kohë reale i publikut për cilësinë e ajrit. Softueri për raportimin e të dhënave për cilësinë e
ajrit është kompatibil me Indeksin e Kualitetit te Ajrit në Evropë dhe prezanton të dhënat e
monitorimit të 5 indikatorëve kryesor në 12 stacione të monitorimit të cilësisë së ajrit. Në sistemin
e të dhënave për cilësi të ajrit në kohë reale mundësohet çasje duke klikuar direkt në linkun e
sistemit të të dhënave në web faqen e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës;
http://ihmk-rks.com/t/?page=1,5
përmes web faqes së Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës
http://ammk-rks.net/
apo përmes web faqes së Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë
https://mmph.rks-gov.net/.
Apo edhe përmes linkut:
http://kosovoairquality.rks-gov.net/secure/index2.html.
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Duke u bazuar në këtë link, të dhënat momentale janë si në tabelën numër 5. Siç po shihet, gjendja
e ajrit është e dobët pasi që vlera e PM 2.5 është në vlerën 29.58 që gjendjet në kategorinë e kuqe
me vlerë të dobët.

Tabela 5, Gjendja momentale e monitorimit të ajrit në Prishtinë, Kosovo Air Quality
5.6 Burimet e ndotjes / ndotësit kryesor
Strategjia e Cilësisë së Ajrit 2013-202228 , e aprovuar në vitin 2013, identifikon disa burime si
ndotës kryesor të ajrit. Megjithatë, strategjia është në disa vende jokonsistente , e përgjithshme dhe
e paqartë. Duke u bazuar në këtë strategji, burimet potenciale të ndotjes së ajrit identifikohen duke
i listuar këto burime: Termocentralet (Kosova A dhe Kosova B), mihjet (miniera të vogla)
sipërfaqësore të linjitit, kompleksi industrial në Mitrovicë, Ferronikeli në Drenas, fabrika e
çimentos Sharcem në Han të Elezit, sistemet për ngrohje qendrore (Prishtinë, Gjakovë dhe
Mitrovicë), industria e rëndë bazike (aktualisht nuk funksionon) në Gjakovë, Pejë dhe Gjilan,
prodhimi i bazës së asfaltit, transporti, bujqësia, etj. Në këtë listë, megjithatë, mungojnë “burimet
tjera të vogla” apo “objektet individuale për ngrohje”. E gjithë kjo flet për mungesë të theksuar të
konsistencës në hapin fundamental – atë të identifikimit të ndotësve kryesorë.

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, “Strategjia për Cilësinë e Ajrit 2013-2022”, 2013, marrë nga
http://www.kryeministriks.net/repository/docs/Strategjia_per_cilesine_e_Ajrit___23__Dhjetor_2013_shqip[1]F.PDF.
28
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Në anën tjetër, INDEP në botimin e tyre “Cilësia e Ajrit në Kosovë: Drejt standardeve evropiane”29
potencon këta ndotës:
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK): Të dy termocentralet me thëngjill (dhe linjit) në Obiliq,
që janë aktive gjatë gjithë vitit. Ato kontribuojnë vazhdimisht në ekspozimin e popullsisë ndaj
CO2, SO2, NO2, O3, PB (plumbit), pluhurit, tymit, diovinave dhe PM.
- Transporti rrugor, kryesisht brenda qyteteve. Intensiteti i lartë i trafikut dhe bllokimi i shpeshtë i
tij në pikat qendrore të qyteteve, të kombinuara me rritje të dendësisë së popullsisë, çojnë në
kontributin e lartë të transportit në ekspozimin total të popullsisë ndaj ndotjes.
- Druri dhe qymyri, si burimet kryesore të energjisë në amvisëri dhe në sistemin e ngrohjes
qendrore (Termokos).
- Industritë: Industria komplekse në Mitrovicë, Ferronikeli në Gllogovc, Fabrika e Çimentos
“SharrCem” në Han të Elezit, Fabrika e Kimisë Industriale dhe Gomës “Ballkan” në Suharekë, si
dhe industria bazë e rëndë që aktualisht nuk funksionon (Gjakovë, Pejë, Gjilan).
- Bujqësia,
- Mbeturinat.
Me fjalë të tjera, sipas të gjitha të dhënave të marra nga MMPH, AMMK, INDEP dhe Instituti
GAP, ndotësi kryesor i ambientit në Kosovë rezulton të jetë Termocentrali A&B dhe lënda djegëse
Thëngjilli.
Duke u bazuar në literaturë të përdorur dhe hulumtim, më poshtë janë të renditur ndotësit që
mendojmë se janë faktorët kryesor në ambientin jetësor në Kosovë:
5.6.1 Thëngjilli/ TCA/TCB
Meqë shpesh kategorizohen si ndotësit më të mëdhenj në Kosovë, tymtarët e KEK-ut janë të parët
që vijnë ndërmend kur bie fjala tek ndotja e ajrit. Megjithatë, ndonëse prodhimi i energjisë nga

Instituti për Politika Zhvillimore, “Cilësia e Ajrit në Kosovë: Drejt standardeve evropiane”, Mathilde
Tchounikine, Qershor 2019, marrë nga https://indep.info/wp-content/uploads/2019/08/INDEP_Qershor2019_Cilesia-e-ajrit-ne-Kosove.pdf.
29
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thëngjilli është përgjegjës për një pjesë të madhe të ndotjes së ajrit në përgjithësi, ajo nuk luan
shumë rol në sezonalitetin e ndotjes. Tabela numër 6 tregon prodhimin dhe konsumin mesatar30 të
energjisë elektrike nga thëngjilli në bazë të muajve për tre vitet e fundit. Nga tabela shihet që
kërkesa për energji elektrike rritet dukshëm gjatë dimrit. Këtë rritje të kërkesës provon ta ndjekë
edhe prodhimi i energjisë nga thëngjilli, por duke pasur parasysh kapacitetet e kufizuara
prodhuese, kjo kërkesë jo gjithmonë arrihet. Pra, ndonëse kërkesa e energjisë elektrike ka karakter
të madh sezonal, prodhimi i energjisë nga thëngjilli nuk e ka edhe aq shumë të theksuar këtë
karakter. Sipas kësaj grafike, dallimi i prodhimit të energjisë elektrike nga thëngjilli në qershor
dhe janar është 70,000 Mwh, apo rreth 15.5% më i lartë gjatë janarit. Kjo megjithëse tregon sjellje
sezonale, megjithatë nuk është aq e theksuar sa sezonaliteti i indeksit të cilësisë së ajrit.

Tabela 6, PRODHIMI I ENERGJISË ELEKTRIKE NGA THËNGJILLI, 2013-2015, Instituti GAP
Thëngjilli si lëndë djegëse gjenë zbatim edhe në djegien me implante të vogla ose ngrohjet nëpër
shtëpia. Në impiantët me djegie të vogël, përdoren një llojlloshmëri e lëndëve djegëse si dhe
aplikohen teknologji të ndryshme për djegie. Impiantet me djegie të vogël që përdoren në aktivitete
e amvisërisë, e veçanërisht impiantet e prodhuar në vitet e mëherëshme janë me performanca
30

Gjatë një viti mund të ketë shumë luhatje në konsumin apo prodhimin e energjisë elektrike (për shembull, rënia e
ndonjë blloku të termocentraleve), dhe si rrjedhojë përdorimi i një viti mund të jep rezultate të njëanshme. Për këtë
arsye është përdorur mesatarja e tre viteve të fundit si indikator i prodhimit dhe konsumit të energjisë elektrike.
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shumë të ulta, ndërsa në prodhimet e viteve të fundit të impianteve të të gjitha kapaciteteve,
performanca e tyre është përmirësuar dukshëm. Një numër i madhë i banorëve të zonave rurale
dhe urbane në Kosovë, përdorin për ngrohje lëndët djegëse të ngurta (thëngjill). Impiantët me
djegie të vogël përdoren për prodhimin e energjisë për ngrohje, e cila përdoret në amvisëri,
shërbime publike dhe për kryerjen e aktiviteteve në biznese të vogla. Lënda diegëse që përdoret
në Kosovë për prodhimin e energjisë për ngrohje është kryesisht lënda drurore, thëngjilli dhe
mazuti. Duke u bazuar në raportin e MMPH31, Amvisëria në djegien e thëngjillit ka shënuar rritje
që nga viti 2003 e tutje, duke rritur konsumin e thëngjillit edhe më shumë, e kësisoji duke
kontribuar më shumë në ndotjen dhe vartësinë e thëngjillit.
5.6.2 Transporti
Një faktor tjetër që shumë shpesh cilësohet si faktor kyç në ndotjen e ajrit është transporti, apo
ndotja nga veturat. Është argumentuar shpesh se numri i madh i veturave të vjetra dhe cilësia e
dobët e naftës, janë shkaktarë kryesor të ndotjes së ajrit. Kjo edhe mund të jetë e vërtetë për ndotjen
e përgjithshme të ajrit. Megjithatë, ndotja nga transporti nuk do të duhej të varionte në bazë të
sezonës aq shumë. Pra, nëse nuk ka variacion sezonal në ndotjen nga transporti, atëherë transporti
nuk mund të jetë shkaktar i rritjes së ndotjes gjatë muajve të ftohtë të dimrit. Tabela numër 7 tregon
importin e benzinës, naftës, mazutit të ndryshëm, dhe kerozinës. Meqë Kosova nuk prodhon
asnjërin nga këto produkte, dhe duke supozuar që në momentin kur këto produkte importohen edhe
konsumohen, atëherë sasia e importit do të duhej të na tregonte edhe sasinë e djegur të këtyre
produkteve. Nga tabela mund të shohim që djegia e produkteve të naftës për transport në fakt
paraqet sjellje sezonale, por ndryshe nga sezonaliteti i indeksit të ajrit, djegia e këtyre produkteve
ka pikun në tremujorin e tretë të vitit – pra gjatë periudhës së verës – ndërsa pikën më të ulët e ka
në tremujorin e parë – pra gjatë dimrit. Gjithsesi, vërehet që pas vitit 2014 trendi i djegies së
enërgjentëve për transport ka tendencë rritjeje. Specifikisht, secili tremujor vijues nga viti 2013
është më i lartë se tremujori i njëjtë paraprak. Sa për ilustrim, konsumi i enërgjentëve për transport
në tremujorin e fundit të vitit është rritur mesatarisht për 13% që nga 2013. “Shkak për këtë rritje
të konsumit së enërgjentëve në 2-3 vitet e fundit është edhe rritja e importit të veturave të vjetra

MMPH, “Strategjia e Cilësisë së Ajrit 2013- 2022”, 2013, faqe 93, marrë nga http://www.kryeministriks.net/repository/docs/Strategjia_per_cilesine_e_Ajrit___23__Dhjetor_2013_shqip[1]F.PDF.
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nga viti 2014 për afro 46%”32. Mirëpo, me hyrjen në fuqi të vendimit për ndalimin e importit të
veturave më të vjetra së dhjetë vjet në 2018 do të neutralizohet edhe trendi rritës i importit të
veturave

të

vjetra.

Tabela 7, Importi I Benzinës, Naftës, Mazutit të ndryshëm, dhe Kerozinës, Instituti GAP

5.6.3 Fabrika e prodhimit të çimentos “Sharrcem”
Ndikimet kryesore në mjedis nga fabrika e çimentos janë, ndikimet në ajër nga oxhaku i furrës, si
rezultat i zbërthimeve fiziko –kimike të lëndës së parë dhe procesit të djegies së lëndës djegëse në
furrë gjatë temeraturave të larta deri 1450C. Burime tjera potenciale të ndotjes nga fabrika e
çimentos janë mullinjtë për bluarjen e çimentos, depoja e klinkerit, sistemi i paketimit dhe
transportit të prodhimeve të gatshme. Kurse sistemi i filtrimit të gazërave të shkarkuar të furrës,
nga oxhaku është i kontrolluar përmes filtrit elektrostatik, efikasiteti i të cilit është nën 50mg/m3.
Ndotësit kryesor në industrinë e çimentos janë; pluhuri, pluhuri fluturues, oksidet e azotit (NOx),
dioksidi i sulfurit (SO2), Komponimet Organike të Avullueshme (KOA-VOC), Metalet e rënda
dhe dioksinat që mund të emitohen në atmosferë nga furrat e çimentos, Gazrat serrë (CO2, afro
Instituti GAP, “Importi I Veturave”, qasur më 25.11.2020, marrë nga http://veturat.institutigap.org/#importi-iveturave.
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65%. Shfrytëzimi efektiv i energjisë për prodhimin e klinkerit është një indikator i rëndësishëm
për zvogëlimin e emisioneve të CO233.
5.6.4 Kompleksi Industrial në Mitrovicë
“Qyteti i i Mitrovicës si zonë me ndotje më të madhe që rrjedhë nga veprimtaritë industriale ka
qenë qyteti me shkallë më të lartë të ndotjes së mjedisit në Evropë”34. Pasojat e ndotjes janë
prezente edhe sot, edhe pse Trepça nuk punon. Me qëllim të zvogëlimit të ndotjes janë realizuar
një sërë projektesh, duke filluar nga vlerësimi i ndotjes së mjedisit në Trepçë, nga një ekspert
suedez, i financuar nga organizata qeveritare suedeze-0053IDA, janë identifikuar të gjitha
problemet mjedisore dhe është përpiluar lista e prioriteteve, pastaj projekti “Vlerësimi i
rrezikshmërisë së shëndetit nga ndotja me plumb”, i financuar nga Qeveria Holandeze, të cilin
projekt e ka implementu OBSH-ja. Rezultatet e projektit në fjalë tregojnë prezencën e lartë të
plumbit në gjak në popullatën, që jetojnë në afërsi të deponive me theks të veçant tek fëmijtë dhe
gratë shtatëzane. Ky vlerësim ka ndihmuar që këtij qyteti ti kushtohet një rëndësi më e madhe në
ndërmarrjen e veprimeve të ndryshme për zvogëlimin e ndotjes në këtë rajon. Si projekte të cilat
në një masë kanë ndikuar në zvogëlimin e ndotjes janë; rehabilitimi i deponisë së Zhitkovcit,
pastrimi i rrethit të shkritores dhe rafinerisë në Zveqan, pastrimi i rrethit të Parkut Industrial të
Mitrovicës (PIM), Vlerësimi mjedisor i djerrinave të minierave të Stantrg-ut dhe Artanës, që ka
rezultuar me rehabilitimin e pjesërishëm të djerrinave (ndërtimi i mureve mbrojtëse të djerrinave),
donacion i Qeverisë Holandeze, i cili është implementuar nga UNDP.
5.6.5 Feronikeli
Në nyjën e xehes në të cilën bëhet përgatitja e xehes, lirohet sasi e madhe e pluhurit i cili është i
rrezikshëm për mjedisin dhe vetë shëndetin e punëtorëve që punojnë në këtë repart sepse xehja ka
mbi 50% Dioksid Silikoni(SiO2). “Furrat rrotulluese gjatë procesit të fërgimit lirojnë sasi të
madhe të pluhurit dhe gazrave. Në këtë njësi janë të instaluar precipitatorët elektrostatik –PES

MMPH, “Strategjia e Cilësisë së Ajrit 2013- 2022”, 2013, faqe 50, marrë nga http://www.kryeministriks.net/repository/docs/Strategjia_per_cilesine_e_Ajrit___23__Dhjetor_2013_shqip[1]F.PDF.
34
MMPH, “Strategjia e Cilësisë së Ajrit 2013- 2022”, 2013, faqe 50, marrë nga http://www.kryeministriks.net/repository/docs/Strategjia_per_cilesine_e_Ajrit___23__Dhjetor_2013_shqip[1]F.PDF.
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(gjithsej 4 PES)”35, të cilët janë funksional. Në fillim të punës pas privatizimit, kjo njësi ka punuar
pa sistem të pastrimit të pluhurit dhe gazrave. Sistemi për pastrimin e gazrave në të dy furrat
elektrike është vënë në funksion në muajin Mars 2010.
Duke i paraqitur ndotësit kryesor si më lartë, konkludojmë se faktori kryesor është thëngjilli në
ndotjen e ambientit së bashku me Termocentralet pasi që lëndë djegëse e kanë thëngjillin, dhe
njëkohësisht bëhet ndotësi kryesor.
Më poshtë kemi paraqitur edhe politikat publike në raport me këtë problem:
5.7 Vendimmarrja nga niveli qendror
Për sa i përket vendimmarrjes nga niveli qendror kundrejt ndotjes së ajrit gjatë tërë këtyre viteve,
nuk ka shfaqur iniciativë ose ndërrmarrë diqka të rëndësishme në mënyrë që të kontrollohet dhe të
parandalohet ndotja e ambientit edhe më tutje. Argument mund ta marrim aktivitetin e qeverisë ku
në faqen e Kryeministrit https://kryeministri-ks.net/documents/projektligji-per-mbrojtjen-e-ajritnga-ndotja/, mund ta gjejmë vetëm një dokument i cili është “Projektligji për Mbrojtjen e Ajrit nga
Ndotja”36 Në këtë faqe zyrtare, nuk mund të gjejmë ndonjë dokument tjetër mbi mbrojtjen e
ambientit apo hapat e ndërrmarrë diqka kundrejt ndotjes aktuale. Për më tepër, ky projektligj është
i njejti me dokumentin i cili gjindet në Gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës https://gzk.rksgov.net/ActDetail.aspx?ActID=2631, ku paraqitet edhe këtu vetëm një dokument i cili është
“LIGJI NR.03/L-025 PËR MBROJTJEN E MJEDISIT”37. Në fjalë të tjera, Qeveria e Kosovës e
ka miratuar vetëm një dokument gjatë tërë këtyre viteve për të kontrolluar dhe parandaluar ndotjen.
Në anën tjetër, MMPH në webfaqen zyrtare të saj, posedon vetëm raportim të cilësisë së ajrit, dhe
e ka miratuar një dokument në vitin 2013 “Strategjia e Cilësisë së Ajrit 2013- 2022”, ku ky
dokument paraqet vetëm gjendje të cilësisë së ajrit dhe monitorim të ajrit. Vendimmarrja nga niveli
qendror është shumë i ulët dhe pasiv në raport me ndotjen e ambientit dhe kontrollimin e ndotjes
përgjatë një periudhe të gjatë kohore. Qeveria e Kosovës është dashur që të ketë rol kyq në

MMPH, “Strategjia e Cilësisë së Ajrit 2013- 2022”, 2013, faqe 51, marrë nga http://www.kryeministriks.net/repository/docs/Strategjia_per_cilesine_e_Ajrit___23__Dhjetor_2013_shqip[1]F.PDF.
36
Zyra e Kryeministrit, “Projektligji për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja”, të dates 24.07.2018, marrë nga
https://kryeministri-ks.net/documents/projektligji-per-mbrojtjen-e-ajrit-nga-ndotja/.
35

Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës, “Ligji nr.03/L0025 për Mbrojtjen e Mjedisit”, të dates
06.04.2009 marrë nga https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2631.
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parandalimin dhe kontrollimin e ndotjes duke përdorur mekanizmat e saj siç është MMPH, AMK,
Institute tjera duke kontrolluar ndotësit kryesor dhe duke ofruar zgjidhje ndaj këtij problemi. Për
më tepër, Qeveria e Kosovës e ka përkrahur ndërtimin e termocentralit “Kosova e Re” ku
njëkohësisht lëndë djegëse e ka thëngjillin, ku më poshtë kemi cekur rolin e tij në ndotjen e
ambientit duke e klasifikuar si prej ndotësve më të mëdhenjë në Kosovë. Këtë përkrahje e ka
konfirmuar edhe ish-ministri Lluka në radiotelevizionin 21 ku njëkohësisht ka folur edhe për
rëndësinë e këtij termocentrali.38
5.8 Vendimmarrja nga niveli lokal
Në krahasim me Qeverinë e Kosovës, Komuna e Prishtinës gjatë tërë këtyre viteve ka ndërrmarrë
disa hapa kundrejt ndotjes së ambientit. Hapat mund të jenë të vogël, ose mund ta kenë efektin e
tyre të vogël mirëpo këta hapa kanë qenë mundësia e nivelit lokal kundrejt ndotjes.
Komuna

e

Prishtinës

në

aspektin

afatgjatë

ka

ndërmarrë

këto

masa:

1. Mbjelljen e mbi 3000 drunjëve në dy vitet e fundit dhe shtimin e hapësirave të gjelbërta;
2. Kogjenerimi ka ofruar ngrohje të qëndrueshme dhe të përballueshme për 12,000 familje ose
përafërsisht 60,000 banorë, duke reduktuar nevojën që këto familje të përdorin forma alternative
të ngrohjes. Vitin e ardhshëm do të zgjerohet rrjeti edhe për 30,000 banorë të tjerë. Tashmë
Prishtina ka reduktuar shpenzimin e energjisë elektrike për 20 përqind gjatë dimrit, por kjo
natyrisht nuk ka ndryshuar prodhimin e termocentraleve në Obiliq. Megjithatë ka reduktuar
përdorimin e formave alternative;
3.Blerja e 51 autobusëve me Euro 6 standard për reduktimin e emitimit të gazrave të dëmshme.
Poashtu, në përfundim është rregullorja e re për taksi që tashmë do të ketë vetëm licenca për
standarde të reja të makianve;
4. Rritja e pejsazhit të mbrojtur Gërmia në 2000 hektarë që është më shumë se dyfishim i hapësirës
së mbrojtur nga ndërtimet;

RTV21, Ministri Lluka tregon për rëndësinë e termocentralit “Kosova e Re”, të datës 22.04.2018, marrë nga
https://rtv21.tv/ministri-lluka-tregon-per-rendesine-e-termocentralit-kosova-e-re/.
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Këto ditë është shtuar edhe analiza për masat afatshkurta që do të ndërrmarrin:
1. Inspektimi i shtuar ndaj hapësirave ku ka ndërtim dhe shqiptimi i masave të menjëhershme në
rast të krijimit të pluhurit;
2. Inspektim i shtuar ndaj bizneseve të vogla që përdorin djegie të tepruar të qymyrit dhe drunjve
dhe nuk i kanë masat adekuate të filtrimit (furra, skara dhe të ngjashme);
3. Inspektim i shtuar në kontrollimin e lëndëve djegëse në bizneset e vogla dhe objektet kolektive;
4. Pastrimi më i shpeshtë i rrugëve;
5. Zbrazja e shpeshtuar e kontejnerëve;
6. Ndalimi i shfrytëzimit të fishekzjarreve;39
Nga komuna është kërkuar edhe vendimi i ndalimit të veturave sipas regjistrimit Çift dhe Tek, në
ditë të caktuara, mirëpo që kjo për shkak të numrit të policëve të trafikut dhe për shkak që nuk
është kompetencë e Komunës është gati se e pazbatueshme.
Komuna ka konsideruar edhe mbylljen e disa rrugëve për qarkullim të automjeteve për ta zbutur
situatën. Kjo do të shkaktonte vonesa në komunikacion, por këto masa janë të domosdoshme për
të ruajtur shëndetin e qytetarëve.
Më poshtë përmes metodës së analogjisë kemi bërë krahasimin e vendimmarrjeve nga niveli lokal
i Prishtinës kundrejt vendimmarrjes së qytetit të Vjenës në raport me problemin:
5.9 Krahasimi me qytetin e Vjenës- krahasim në vendimmarrje
Midis atyre qyteteve të virtytshme, Vjena është njohur gjerësisht si një model i qëndrueshmërisë
urbane, kurorëzuar si një nga qytetet më të jetueshëm, më të gjelbërt dhe më të zgjuar në të gjithë
botën nga disa renditje40.

Kuvendi Komunal “Komuna e Prishtinës po ndërmerr masa për zbutjen e vlerave të ndotjes së ajrit në qytet”,
23.12.2016, marrë nga https://kk.rks-gov.net/prishtine/news/komuna-e-prishtines-po-ndermerr-masa-per-zbutjen-evlerave-te-ndotjes-se-ajrit-ne-qytet/.
39

Compare the Market, “Europe’s Greenest Capital Cities”, 2019, marrë nga https://www.
comparethemarket.com/energy/information/europes-greenest-capital-cities/
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Kryeqyteti austriak fitoi një reputacion të tillë falë politikave të saj urbane që mbajnë një formë
urbane me dendësi të lartë dhe përdorim të përzier, sistemin e efektshëm të transportit publik,
stimuj për lëvizjen aktive, eko-miqësore një strehim të rregullt dhe hapësira të gjelbra publike me
cilësi të lartë. Pavarësisht se ishte shumë e angazhuar për të përfshirë dimensionin ekologjik si dhe
atë shoqëror në strategjinë e saj të zhvillimit urban, Vjena ka pësuar një tranzicion të thellë gjatë
30 viteve të fundit (1989–2019), duke e orientuar në mënyrë progresive politikën e saj urbane drejt
kritereve ekonomike dhe zgjidhje tekniko-menaxheriale privilegjuese për ndryshimin i klimës.
Në fjalë të tjera, qyteti i Vjenës ka përdorur politikë 30 vjeqare për ti u qasur problemit me ndotje,
që nënkupton se ky problem kërkon kohë dhe politkë të analizuar detajisht. Poashtu, vendimmarrja
kryesisht ka të bëjë me transportin publik, hapësirat e gjelbra dhe prodhim të energisë së
ripërtritshme. Llojin më të shpeshtë të energjisë së ripërtritshme, “Vjena e siguron nga energjia
solare, energjia e erës dhe bioenergji”.41 Për të arritur gjithë këtë ndryshim dhe këtë rezultat,
Austria është dashur që të ndryshoj ligje dhe politika rreth mbrojtjes së ambientit të saj, në mënyrë
që të përshtatet me metodat e reja të zgjedhjes së problemeve. Shembull konkret ka qenë edhe
ndryshimi i ligjit nga niveli qendror, ku Vjena si nivel lokal e ka shfrytëzuar ndryshimin e ligjit
dhe politikave publike mbi politikat klimatike dhe diksursin politik për të arritur zgjidhje të reja
për problemet e paraqitura. Konsideroj se, ndryshimi më i madh ka qenë tek ndryshimi i planeve
urbane, në mënyrë që të shtyjë fuqishëm “Agjenda e Gjelbër” për të gjelbëruar qytetin me energji
të ripërtritshme.

Invest in Austria, “Renewable Energies in Austria”, marrë nga https://investinaustria.at/en/sectors/environmentaltechnologies/renewable-energies.php
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Gjendja momentale e ajrit në Vjenë është si në tabelën 8.

Tabela 8, Gjendja momentale e monitorimit të ajrit në Vjenë, Air Quality Index
Siç po shihet, gjendja e ajrit në Vjenë është shumë më mirë se sa në kryeqytetin tonë, e gjitha kjo
pas vendimmarrjes së Vjenës dhe masave kundër ndotjes së ajrit. Prishtina me datë 26.03.2021 ka
pasur këto të dhëna siq i kemi paraqitur në tabelën numër 9, dhe njëkohësisht të dhënat e qytetit të
Vjenës.
Good

Fair

Moderate

Poor

Very poor

Extremely poor

Prishtina

Vjena

Pm 2.5

0-10

10-20

20-25

25-50

50-75

75-100

29.58

95

Pm 1.0

0-20

20-40

40-50

50-100

100-150

150-1200

51.50

57

No2

0-40

40-90

90-120

120-230

230-340

340-1000

46.60

24

O3

0-50

50-100

100-130-

130-240

240-380

380-800

50.27

1

So2

0-100

100-200

200-350

350-500

500-750

750-1250

10.30

0

Tabela 9, Krahasimi i të dhënave të Prishtinës dhe Vjenës nga monitorimi i ajrit me datë
26.03.2021
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Duke pasur parasysh analizën e literaturës dhe hipotezën e këtij punimi se prodhimi i energjisë së
ripërtritshme, është një nga mekanizmat për uljen nivel të ndotjes në Republikën e Kosovës, arrijmë
në konkludim se hipoteza është e saktë, pasi që në tërë punimin është paraqitur se ndotësi kryesor
i ambientit në Kosovë është thëngjilli. Thëngjilli si material djegës është lënda kryesore e ndotjes
së ajrit, pasi që gjendet në disa forma, si: lëndë djegëse në Termocentralin A dhe B, lëndë djegëse
në Termokos, nëpër shtëpi apo edhe në veprimtari tjera siç janë bizneset në industrinë e rëndë.
Ndotës tjerë u cek që janë transporti dhe mbeturinat andaj përpos që të mendojmë për minimizimin
e ndotjes dhe ruajtjen e ambientit jetësor, duhet të mendojmë edhe për prodhimin e energjisë së
ripërtritshme, që është një mekanizëm shtesë për uljen e ndotjes në Kosovë. Kosova e shfrytëzon
TMC A dhe B si burim të vetëm të prodhimit të energjisë, dhe rrjedhimisht krijon ndotje të
ambientit. Sa i përket TMC A dhe B, Kosova ka pasur plane që të ndërtoj termocentralin e ri të
quajtur “Kosova e Re” por prapë se prapë lëndë djegëse e këtij termocentrali do të ishte thëngjilli.
Me fjalë të tjera, kjo nuk është zgjidhje afatgjate pasi që do të prodhonte efektin e njejtë negativ
në ambient sikur tani. Jo rrallë herë ky projekt ishte kundërshtuar edhe nga shumë OJQ, por edhe
nga parti politike që synonin të udhëhiqnin vendin. Fillimisht, ky projekt ishte caktuar që të
fillonte, mirëpo me ndryshimin e pushtetit në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje pati kundërshtuar dhe
kishte anuluar këtë projekt.
Në anën tjetër, metodë tjetër për uljen e ndotjes është edhe zgjidhje definitive rreth automjeteve,
industrisë së rëndë, mbeturinave etj, mirëpo kjo nuk ka dëshmuar ndonjë rezultat të dukshëm,
andaj kjo përsëri e vërteton hipotezën e këtij punimi se energjia e ripërtritshme është burim serioz
për uljen e ndotjes.
Në lidhje me pyetjet hulumtuese, gjegjësisht pyetjes secili është niveli i ndotjes nga sistemi aktual
i energjisë elektrike; konkludojmë se pjesa më e madhe e ndotjes vjen nga prodhimi i energjisë,
dhe kjo na drejton tek ndotësi kryesor e që është thëngjilli si lëndë djegëse në disa mënyra të
përdorimit. Konstatojmë se edhe njëra nga arsyet kryesore se pse pushteti i atëhershëm (VV) në
vitin 2019 e kishte ndërprerë projektin “Kosova e Re” ishte shfrytëzimi i thëngjillit si lëndë
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kryesore. Ndërsa pyetja hulumtuese që prek politikat publike në lidhje me këtë problematikë,
gjegjësisht pyetja se cila ka qenë vendimmarrja nga niveli qendror dhe ai lokal në raport me ndotjen
e ambientit në Kosovë; këtu konstatojmë se si niveli qendror po aq sa edhe ai lokal, nuk kanë
shfaqur shumë iniciativë rreth zgjidhjeve afatgjate andaj kanë kontribut minimal për zgjidhjen
përfundimtare të problemit. Ndërsa në raport me faktin se a ka Kosova buxhet të mjaftueshëm në
mënyrë që të investojë në energji të ripërtritshme, duke u bazuar në MZHE, në Strategjinë e
Energjisë e Republikës së Kosovës 2017-202642, vlerësohet se kostoja e investimit në efiqiencë të
Energjisë dhe Energji të ripërtritshme (HC, mullinjë të erës, panele solare, centrale fotovoltaike) e
arrinë dhe tejkalon shifrën prej 700 milionë euro, vetëm për të përmbushur objektivat e kësaj
strategjie deri në vitin 2026. Andaj konstatojmë se Kosova nuk e ka buxhetin e mjaftueshëm për
të investuar tërë këtë shumë mjetesh vetëm për energji të pastër, mirëpo rekomandojmë që hapi
më i mirë është që së paku të fillojnë investimet dhe projektet në këtë drejtim.

6.1 Analiza dhe zbërthimi i rezultateve të anketës

Të dhënat e anketës kanë mbështetur mendimet dhe konkludimet e mia përgjatë punimit duke
ofruar edhe një siguri më të madhe rreth rekomandimeve. Në fund, informatat e marrura nga
anketa, kanë qenë shumë të ngjajshme me rezultatet aktuale që kanë dalur nga hulumtimi jonë
mbi ndotësit kryesor, mbi nivelin e ndotjes, rekomandimet e tjera. Po ashtu, rekomandimet nga
anketa kanë qenë që opsioni më i mirë është Energji e Ripërtritshme dhe opsioni tjetër më shumë
gjelbërim. Nga të gjithë të anketuarit 314, konkludojmë se kjo anketë ka qenë një burim mjaft i
saktë i informacionit si dhe një numër të madh të anketuarish duke ofruar opinionet e tyre.
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Tabela nr.10, Analiza e Anketës , A mendoni se ka ndotje në Kosovë?
Pyetja e parë, ka të bëjë me problemin fillestar se a mendojnë që ka ndotje në ambientin jetësor
në Kosovë. Opsionet janë po ose jo, ku prej 314 përgjigjjeve 98.7% mendojnë Po, ndërsa 1.3% Jo.
Këtu lehtë shihet mendimi i përgjithshëm i qytetarëve rreth pyetjes se a ka ndotje apo jo në Kosovë
ku shumica vetëm e kanë shprehur mendimin se ka ndotje aktuale.
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Tabela nr.11, Analiza e Anketës. Kush mendoni se është ndoësi më i madh në Kosovë?
Pyetja e dytë, Kush mendoni se është ndotësi kryesor në Kosovë ka katër (4) opsione ku thotë:
Thëngjilli si lëndë djegëse nëpër bashkësi familjare, Termocentralet, Veturat dhe në fund
Mbeturinat. 91.4% kanë selektuar Thëngjillin, 94.9% Termocentralet, 29% Veturat dhe 19.1%
Mbeturinat. Në këtë pyetje, mundësia ka qenë që të selektohet më shumë se një opsion, andaj edhe
të dhënat na japin përqindje më shumë se 100%, pra përqindjen e secilës përgjigje duke e krahasur
me numrin total të të anketuarëve. Poashtu, në bazë të kësaj pyetje, mund të vërejmë mendimin e
qytetarëve rreth ndotësit kryesor ku e kanë cekur Termocentralet dhe Thëngjillin si ndotësit
kryesor.
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Tabela nr.12, Cilat janë rekomandimet e juaja për zvogëlimin e ndotjes?
Pyetja e tretë, Cilat janë rekomandimet e qytetarëve për zvogëlimin e ndotjes? Opsionet janë:
Energji e ripërtritshme, Heqja nga qarkullimi i veturave të vjetra, Reciklim i mbeturinave dhe
Më shumë gjelbërim. Përgjigjet kanë qenë kështu: 93.9% Energji alternative, 23.9% Heqja nga
qarkullimi i veturave të vjetra, 40.4 Reciklim të mbeturinave, dhe 74.2 Më shumë gjelbërim. Nga
kjo konkludojmë, se rekomandimi më i mirë kundër ndotjes edhe në bazë të përqindjeve është
Energjia e Ripërtritshme dhe më shumë gjelbrim.
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Tabela nr.13, A mendoni se Kosova mund të prodhojë energji alternative?
Pyetja e katërt, A mendoni se Kosova ka mundësi që të prodhojë energji alternative? Nga
përgjigjet e marrura, kemi këto: 93.3% për opsionin Po, dhe 6.7% Jo.
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Tabela nr.14, Cila alternative mendoni se është më e mira në kuadër të energjisë së pastër?
Pyetja e pestë, Cila alternativë është më e mira në kuadër të energjisë së ripërtritshme? Kemi
tri opsione ku 54.1% Energji me diell, 39.8% Energji me erë, dhe 6.1 Energji me ujë apo
Hirdrocentrale.
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Tabela nr.15, Cila do të ishte mënyra më e mirë e financimit për të krijuar këto metoda?
Pyetja e gjashtë, Cila do të ishte mënyra më e mirë e financimit për të krijuar këto metoda?
22.6% kanë qenë për opsionin Me mjete qeveritare, 90.4% Me subvencione nga organizatat
ndërkombëtare, dhe 81.2% Me partneritet privato-publik.

6.2 Rekomandime
Problemi kryesor në Kosovë është prodhimi i energjisë pasi që lënda djegëse po shkakton ndotjen
më të madhe të ambientit në vend. Kësisoj, Kosova dhe niveli lokal duhet të mendojnë për
alternativa të reja, jo shumë të kushtueshme, afatgjate dhe krejt në fund të vlerësohet kapaciteti
nëse mund të përballohet ose a është efikas në prodhim të energjisë.
Rekomandim i jonë gjatë tërë këtij punimi në nivel qendror është që Kosova do të duhej të
fokusohej drejt prodhimit të energjisë së ripërtritshme. Kosova ka kapacitete të vogla për të
prodhuar disa lloje të energjisë së ripërtritshme. “Llojet e energjisë së ripërtrtishme potenciale në
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Kosovë janë: Hidrocentralet, energjia nga era, biomasa, energji solare”43 dhe energjia
fotovoltaike. Të gjitha këto lloje të energjisë mund të kontribojnë në prodhimin e energjisë së
ripërtritshme.
Rekomandim i jonë për nivelin lokal është krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra, parqeve,
plani urbanistik të zbatohet me përpikmëri, pasi që në ditët e sotme ndërtimi si veprimtari nëpër
qytete tona ka marrë bujë të madhe dhe nuk kontrollohet. Kjo shkakton dyndje të popullit, mungesë
e hapësirave të gjelbra, mbi ngarkim me automjete dhe keqmenaxhim i mbeturinave. Niveli lokal
duhet të i kushtoj rëndësi të veqantë qpyllëzimit, pasi që shumë qytetarë ushtrojnë aktivitet të
ndaluar duke e prerë pyllin në mënyrë të ndaluar. Këtu duhet të krijohet një politikë e veqantë
sikurse në vendet europiane, pasi që të prehet pylli, ai duhet të rimbjellet përsëri në mënyrë që të
mos shkaktohet qpyllëzimi.
Rekomandimi 1:
Sa i përket energjisë së ripërtritshme, potenciali më i madh vjen nga prodhimi i energjisë me ujë.
Duke u bazuar në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik44, sa i përket hidrocentraleve Kosova ka
kapacitete si vijon:
Në bazë të studimeve të parafisibilitetit për burimet ujore për hidrocentrale te vegjël, në Kosovë
janë identifikuar 77 lokacione, me kapacitet prej 128 MW, dhe me prodhim vjetor prej 621 GWh.
Politika e Qeverisë së Kosovës është nxitja për ndërtimin e HC-ve të vogla me investime nga
sektori privat, duke licencuar të drejtën për shfrytëzim të ujit për prodhim të energjisë. Kosova
duhet të punojë më shumë në këtë drejtim në mënyrë që të bëhen reale këto projekte dhe të fillohet
prodhimi i energjisë nga hidrocentralet e ndryshme. Arsyeja e rekomandimit është që HC nuk
kërkojnë shumë investime dhe nuk janë shumë të kushtueshme për tu mirëmbajtuar. E gjitha kjo
planifikohet për plane afatgjate, ku do të siguronin një prodhim të energjisë deri në një nivel të
caktuar, si dhe kostoja e gjithë projktetit do të arsyetohej me jetëgjatësinë e gjatë.

Ministria e Energjisë dhe Minierave, “Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2009-2018”, Prishtinë,
2009, marrë nga http://www.mzheks.net/repository/docs/STRATEGJIA_E_ENERGJISE_E_REPUBLIKES_SE_KOSOVES_2009-2018.pdf
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MZHE, “Burimet e Ripërtritshme të Energjisë”, marrë nga https://mzhe-ks.net/repository/docs/Broshura__Burimet_e_Riperterishme_te_Energjise.pdf
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Rekomandimi 2:
Ndërsa sa i përket kapacitetit për prodhim të energjisë së erës, Kosova ka kapacitet prej 39.5 MW
duke u bazuar në MZHE45: Përmes një projekti demonstrues, në afërsi të Prishtinës, në vitin 2009
janë instaluar tre gjeneratorë për prodhimin e energjisë nga era, me kapacitet 1.35 MW. Ndërkohë,
në vitin 2010, qeveria zvicerane ka financuar vlerësimin e potencialit të energjisë së erës në disa
zona të Kosovës, rezultati i të cilave është paraqitur në shifrën prej 39.5 MW. Duke u bazuar në
këto të dhëna, rekomandimi është që të punohet në këtë drejtim më konkretisht të investohet më
shumë në energjinë me erë dhe të hulumtohet për teknologji më avansuar në mënyrë që të kemi
përqindje më të madhe të prodhimit të energjisë nga era se sa kapaciteti i paraparë nga MZHE.
Duhet të merret poashtu model edhe nga qytete tjera si psh Vjena që e kam përmendur edhe më
lartë, pasi që prodhimi i energjisë me erë është njëri ndër opsionet më të mira të prodhimit të
energjisë, kjo e gjitha si pasojë që erë ka gjithmonë pa marrë parasysh stinës apo kohës. Kostoja
mund të jetë e lartë në fillim, mirëpo me kalimin e kohës do të arsyetonin punën e tyre dhe
jetëgjatësinë, e poashtu edhe kosto e ulët e mirëmbajtjes.
Rekomandimi 3:
Potenciali në prodhimin e energjisë solare: Bazuar në pozitën gjeografike dhe kushtet klimatike të
Kosovës, energjia diellore mund të shfrytëzohet në masë të konsiderueshme për ngrohjen e ujit
sanitar. Prodhimi i energjisë fotovoltaike mbetet një opcion i mundshëm vetëm atëherë kur kostoja
e saj do të vlerësohet si e përballueshme për tregun vendor. Prodhimi i energjisë me panele solare
poashtu është një opsion shumë i rekomanduar pasi që Kosova mund të përdorë 3 stinët e saj
përpos dimrit për të prodhuar sasi të mirë të energjisë nga dielli. Ndërsa në gjatë dimrit potenciali
bie dukshëm.
Energjia nga biomasa dhe energjia gjeotermale në të ardhmen pritet të vlerësohet potenciali
energjetik i biomasës dhe i energjisë gjeotermale. Në këtë opsion, fokus i veqantë duhet të i
kushtohet rëndësisë së hulumtimit për këtë lloj pasurie, pasi që nëse do të gjindeshin këto forma
të energjisë, do të siguronin një energji të mjaftueshme për të ulur prodhimin e energjisë nga TC.

MZHE, “Burimet e Ripërtritshme të Energjisë”, marrë nga https://mzhe-ks.net/repository/docs/Broshura__Burimet_e_Riperterishme_te_Energjise.pdf
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Në përfundim, rekomandimi jonë përgjatë këtij punimi është fokusimi dhe marrja iniciativë drejt
energjisë së ripërtritshme, pasi që kjo energji do të ketë efekte të shumëfishta në uljen e ndotjes së
ajrit, uljen e tarifës së energjisë dhe rregullimin e infrastrukturës në vend. Duke parë që Kosova
ka kapacitete jo shumë të mëdha, prapë se prapë është zgjidhje më e mirë fokusi drejt energjisë së
ripërtritshme, sesa fokusi dhe avancimi i projekteve drejt termocentraleve me lëndë djegëse
përkatësisht thëngjillin. Kosova duhet të shfrytëzoj kapacitetet e saj në energji alternative të
pastërta, pasi që duhet konsideruar faktin se edhe thëngjilli nuk garanton se do të zgjasë
përgjithmonë.
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